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ABSTRAKT
Papunësia paraqet një problem me peshë dhe kosto mjaft të lartë për shoqërinë dhe në
përgjithësi ekonominë,e cila ka shkaktarët direkt dhe ato indirekt, që e bëjnë këtë llojë
problemi të jetë një barrierë për zhvillimet e mëtutjeshme ekonomike dhe sociale tëçdo
shteti. Papunësia në Kosovë paraqitet në një shkallë mjaft shqetësusese,para luftës shkalla e
papunësisë ka qenë mjaft e madhe si pasojë e emigrimeve jashtë vendit për shkak të luftës.
Mirëpo edhe sot e asaj dite intresimi dhe dëshira e qytetarëve për të migruar nuk është
zbehur fare. Punimi do të trajtojë lëvizjet në nivelin e punësimit dhe papunësisë ndër vite,
nga viti 2001 deri tek viti 2017, qfarë ka ndikuar në rënien dhe ngritjen e këtyre
indikatorëve dhe se sa ndërlidhen këta indikatore mes vete.Gjithashtu do të trajtohen edhe
indikatorët në shkallën e fuqisë punëtore, çfarë po i ndryshon këta indikatorë.Duke marrë
parasysh se popullësia në Kosovëjanë mjaft të rinj në moshë, a është arysyeja e vetme ku
po ndodhin rënie dhe ngritje në këtë shkallë.Punimi do të

trajtojë këto elemente

ekonomike, të cilat janë duke ndikuar drejtpërdrejtë në situatën makroekonomike të vendit ,
gjithashtu do të ofrohet edhe një pasqyrë reale e ndryshimeve të këtyre indikatorëve ndër
vite. Gjithmonë këto ndryshime do të paraqiten përmes metodave statistikore, duke u
krahasuar me periudha të ndryshme.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Një nga sfidat më të mëdha të cilat i kam kaluargjatë këtyre tre viteve të fundit ka qenë
diplomimi, dhe tash që po e përfundoj edhe këtë sfidë dua të falënderoj të gjithë ata të cilët
më dhanë mbështetje gjatë gjithë kohës së studimeve.

Do të doja të falënderoja veçanërisht prindërit e mi të cilët ishin afër meje gjatë gjithë
kohës për mbështetje në çdo aspekt deri më tani.

Jam mirënjohëse pafund mentorit tim të temës Msc. MentorGECI, i cili ishte gjithmonë i
gatshëm sa herë që kisha nevojë për këshilla, sugjerime dhe ndihmë që nga fillimi e deri në
përfundim. Mbikëqyrja e temës nga ana e tij dhe gjithashtu edhe ligjërimi gjatë viteve të
studimit më motivoi që asnjëherë të mos dorëzohem sepse gjithçka mund të realizohet.

AgnesaSinani
Shtator, 2019
Prishtinë
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HYRJE

Në kuadër të hyrjes do të paraqitet një pamje e përgjithshme lidhur me punimin dhe
qëllimin e këtij punimi, si dhe pyetjet kryesore hulumtuese, për të treguar mbi fokusin
dhe rëndësinë e këtij punimi.

Statistika është shkenca e mbledhjes, analizimit dhe marrjes së konkluzioneve nga të
dhënat, për hulumtuesit është e rëndësishme të kuptojnë statistikat në mënyrë që ata të
mund të informohen, të vlerësojnë besueshmërinë dhe dobinë e informacionit dhe të
marrin vendimet e duhura.Në nivel makroekonomik, përmes statistikës analizojmë të
dhënat lidhur me punësimin, buxhetin e shtetit, bilancin e pagesave, kreditë dhe
depozitat nga bankat, pra çdo statistikë që përfaqëson shtetin.
Një nga pyetjet hulumtuese të këtij punimi është “A kanë ndërlidhje punësimi dhe
papunësisë në Kosovë dhe sa kanë ndryshuar këto variabla ndër vite?
Punësimi dhe papunësia janë ndër dy veçoritë kryesore të tregut të punës të çdo vendi.
Shpesh herë rritja e treguesve të papunësisë konsiderohet një simptomë e fazës së
recesionit ekonomik, e cila është një fazë mjaft e rrezikshme për një ekonomi. Për arsye
të identifikimit të punësuarve dhe të papunëve në shumë vende zhvillohet një Anketë
lidhur me fuqinë punëtore.
Anketa e Fuqisë punëtore (AFP) është një studim i rrethanave të punësimit të popullsisë
në Kosovë. Është studimi më i madh i familjeve në Kosovë dhe ofron masat zyrtare të
punësimit dhe papunësisë.
Qëllimi kryesor i këtij punimi është të bëhet analiza statistikore e të dhënave nga Anketa
e Fuqisë Punëtore lidhur me punësimin dhe papunësisë,me metoda statistikore siç janë
korrelacioni dhe indekset.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Do të përfshihen definimi dhe kuptimi i tregut të punës, punësimit, papunësisë dhe
fuqisë punëtore si elemente kryesore të Anketës së Fuqisë Punëtore, gjithashtu do të
paraqitet korrelacioni dhe indekset si pjesë e metodave statistikore që janë përdorur
gjatë përfundimit të këtij punimidhe rëndësia e aplikimit të këtyre metodave lidhur me
Anketën e Fuqisë punëtore. Aplikimi i metodave statistikore bazohet në literaturën
ndërkombëtare, si dhe standardet ndërkombëtare statistikore.
2.1

Tregu i Punës-çështje metodike

Tregu i punës i referohet ofertës dhe kërkesës për punë, në të cilën punonjësit sigurojnë
ofertën dhe punëdhënësit kërkesën. Tregu i punës është një komponent i rëndësishëm i
çdo ekonomie dhe është i ndërlidhur në mënyrë të ndërlikuar me tregjet e kapitalit,
produktet dhe shërbimet (Floyd, 2018).
Në nivelin makroekonomik, oferta dhe kërkesa ndikohen nga dinamika e tregut vendas
dhe ndërkombëtar, si dhe faktorë të tillë si emigracioni, mosha e popullsisë dhe nivelet e
arsimit. Masat përkatëse përfshijnë papunësinë, produktivitetin, normat e pjesëmarrjes,
të ardhurat totale dhe Bruto Produktin Vendor (Floyd, 2018).
Në nivelin mikroekonomik, firmat individuale bashkëveprojnë me punonjësit,
punësimin, shkarkimin e tyre, ngritjen ose uljen e pagave dhe orët. Marrëdhënia në mes
të ofertës dhe kërkesës ndikon në orët kur punonjësi punon dhe bëhet kompensimi në
formë të pagesës apo shpërblimeve (Floyd, 2018).
Është e rëndësishme që në tregun e punës në Kosovë përfshihen moshat nga 15 deri 64
vjeçare (Ask.rks-gov.net, 2018).
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2.1.1 Definimidhe kosto e papunësisë
Papunësia është kosto për një qeveri dhe për shoqërinë në përgjithësi, përveç kësaj
papunësia shkakton edhe zhvlerësimin e kapitalit human. Papunësia ka edhe kostot e
saja, kostot e papunësisë janë kostot ekonomike dhe kostot sociale.
Kosto ekonomike e papunësisë
Humbjet nga papunësia nuk mund të kompensohen.Këto humbje nga papunësia janë më
të mëdha se sa humbjet nga joefiçencaapo monopolet. Kosto tjetër ekonomike është se
të papunët bëhen barrë për shoqërinë, dhe kështu papunësia shkakton zvogëlimin e
buxhetit tek të punësuarit. Kur rritet papunësia, bie BPV (pasi më pak persona punojnë).
Kostoja ekonomike e papunësisë shprehet me hendekun e prodhimit, sa më e madhe të
jetë papunësia aq më i madh do të jetë hendeku mes BPV aktual dhe BPV potencial.
Lidhja midis papunësisë dhe GDP shprehet përmes Ligjit të Okunit “Për çdo 2% rënie të
BPV aktual ndaj BPV potencial, norma e papunësisë rritet me 1%.(Mançellari et al.,
n.d.).
Kosto sociale e papunësisë
Kostot sociale konsiderohen si kosto më të rënda se kostot ekonomike, një nga kostot
më të rënda është zhvlerësimi i kapitalit njerëzor e ky zhvlerësim vështirë shprehet në
vlerë monetare. Sa më gjatë që një person është i papunë bie probabiliteti që ai të gjejë
punë në të ardhmen. Kosto tjetër është ulja e dinjitetit të papunëve, rritja e dukurive
negative si kriminaliteti, vjedhja etj. Keqësimi i shëndetit të papunëve (mental dhe
fizik), gjithashtu personat mund të bëhen asocial e shumë dukuri të tjera negative
(Mançellari et al., n.d.).

2.1.2 Definimi i punësimit
Punësimi
Stabiliteti i ekonomisë mbështetet në aftësinë për të mbajtur një shkallë të lartë të
punësimit dhe për të siguruar një vend pune të sigurt .
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Niveli i punësimit dhe rritja ekonomike janë të lidhura. Kjo është për shkak se punësimi
kontribondireket në rritjen ekonomike kështu të punësuarit

prodhojnë mallra dhe

shërbime të vlefshme, bizneset rrisin dhe shfrytëzojnë shkathtësitë e një punëtori, dhe
nga ana tjetër të punësuarit marrin një pagë që ata mund të shpenzojnë për blerjen e
mallrave të prodhuara. Punësimi i lartë do të thotë se mund të prodhohet një numër më i
madh mallrash. Vendi i punës gjithashtu ka rëndësi të madhe në shoqëri. Për më tepër,
bizneset rrisin dhe shfrytëzojnë shkathtësitë e një punëtori (BaumolandBlinder, 2015).
Personat e papunë konsiderohen fuqi punëtore edhe pse nuk janë duke punuar
momentalisht, mirëpo për tu konsideruar fuqi punëtore këta persona duhet të jenë duke
kërkuar punë katër (4) javët e fundit.
Për dallim nga papunësia, shkalla e papunësisë është shkalla në të cilën ndodh
papunësia. Ajo rrjedh thjesht duke ndarë numrin e të papunëve nga forca e përgjithshme
e punës. Shkalla e papunësisë është një tregues relativ, i pavarur nga madhësia e vendit
dhe në këtë mënyrë lehtëson krahasimet ndër-shtetërore (BaumolandBlinder, 2015).

2.1.3 Matja e papunësisë
Matja e papunësisë bëhet duke bërë vrojtime statistikore, regjistra të punës pastaj anketa
mbi fuqinë punëtore, varësisht se cilën metodë e aplikon një vend. Për matjen e
papunësisë fillimisht duhet të klasifikohen personat e zënë me punë dhe personat e
papunë.
Personat e punësuar
Konsiderohen ata persona të cilët janë duke kryer një punë e që janë duke u paguar me
një pagë për punën të cilën janë duke e kryer,qoftë edhe kur mungojnë përkohësisht në
punë për shkaçe të ndryshme shëndetësore, janë në pushime apo edhe në grevë.
Personat e papunë
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Konsiderohen ata persona që nuk janë në punë por kërkojnë punë në mënyrë aktive, ose
që presin të rikthehen në punë. Në një përkufizim më të plotë, një person është i papunë
në qoftë se nuk punon dhe:
•

Ka bërë përpjekje specifike për të gjetur punë gjatë katër (4) javëve të fundit;

•

Është pushuar nga puna dhe pret që të thirret përsëri në këtë punë;

•

Është duke pritur të njoftohet për një punë të re në muajin e ardhshëm;

Pasi të identifikohen personat e punësuar dhe personat e papunë atëherë këto dy grupe
formojnë fuqinë punëtore.
𝑻Ë 𝑷𝑼𝑵Ë𝑺𝑼𝑨𝑹𝑰𝑻 + 𝑻Ë 𝑷𝑨𝑷𝑼𝑵Ë𝑻 = 𝑭𝑶𝑹𝑪𝑨 𝑷𝑼𝑵Ë𝑻𝑶𝑹𝑬

A duhet të konsiderohen personat të cilët nuk punojnë të papunë? Sigurisht që jo.
Çështja është se popullsia e rritur nuk është e ndarë vetëm në të punësuar dhe të papunë.
Ekziston një grup i tretë: pensionistët, nënat që dëshirojnë të rrisin fëmijët e tyre apo
janë duke u kujdesur për ndonjë të sëmurë, pastaj studentët të cilët financohen nga
prindërit, nuk janë të interesuar të punojnë një punë të re e edhe ata persona të cilët janë
dekurajuar sepse nuk kanë mundur ta gjejnë një punë nuk llogariten si të papunë.
Ekonomistët i referohen këtij grupi të tretë që nuk punojnë dhe nuk kërkojnë punë si
jashtë fuqisë punëtore.
Shpeshherë treguesit e papunësisë përjashtojnë ata individ që janë të papunë por kanë
humbur shpresën për të gjetur punë dhe për këtë arsye kanë hequr dorë nga kërkimi
aktiv për një vend pune dhe kjo lloj papunësie quhet ndryshe edhe papunësia e fshehur
apo personat quhen të papunë të dëshpëruar.
Pasi të përcaktohen elementet siç ishin, personat e punësuar, personat e papunësuar ata
jashtë fuqisë punëtore atëherë mund të llogaritet norma e papunësisë. Formula për
llogaritjen e normës së papunësisë është:
𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐞 𝐩𝐚𝐩𝐮𝐧ë𝐬𝐢𝐬ë(%) =

Të papunë
∗ 100
Fuqia punëtore
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(Taylor, 2014).
2.2

Anketa e fuqisë punëtore-Kosovë

Në Kosovë ka tri institucione shtetërore që ofrojnë të dhënat statistikore rreth fuqisë
punëtore në Kosovë dhe shkallës së punësimit. Institucioni i parë ështëMinistria e Punës
dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), e cila publikon raportin periodik që njihet si "Raporti
i Performancës - Puna dhe Punësimi". Tjetër institucion dhe mjaft i rëndësishëm
ështëAgjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), e cila publikon raportin "Anketa e
Fuqisë Punëtore", gjithashtu të dhëna statistikore ofron edheFondi i Kursimeve
Pensionale të Kosovës që me anë të raportit vjetor tregon shifrat e kontribuesve aktiv
dhe kontribuesve/të punësuarve të rinj.
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Ka filluar realizimin e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në vitin 2001, duke vazhduar
si anketë vjetore deri në vitin 2009. Për shkak të përgatitjes së regjistrimit të popullsisë,
Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) nuk u realizua në vitin 2010 dhe 2011.
Nga viti 2012 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) zhvillohet sipas metodologjisë së
Eurostat-it si anketë e vazhdueshme (52 javë kalendarike - javë referuese), si dhe:
•

Pyetësori i përmirësuar (duke vazhduar me respektimin e udhëzuesve të
Eurostat-it);

•

Korniza e re e mostrës (bazuar në Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive
Familjare dhe banesave të vitit 2011 në Kosovë);

•

Nën-mostra longitudinale, ku çdo ekonomi familjare e përzgjedhur intervistohet
katër herë (një herë në tre muaj, ku hera e parë në ekonominë familjare të
përzgjedhur është Anketim dhe tri intervistat tjera si ri anketime ku përcillen
ndryshimet eventuale të Indikatorëve, ne atë ekonomi familjare te përzgjedhur
prej tremujorit ne tremujorin tjetër);

•

Intervistimi i ekonomive familjare është realizuar me anë të kompjuterëve
përkatësisht Përmes metodës CAPI – Intervista Personale me Asistencë
6

Kompjuterike, e cila mundëson gjenerimin e të dhënave më shpejt se sa përmes
metodës PAPI, përkatësisht metodës së intervistimit tradicional të mbledhjes së
të dhënave me letër dhe laps, të cilat futen më pas në kompjuter;
Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të dhëna
statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të mundësojë krahasimin e
këtyre indikatorëve me vitet paraprake. Anketa e Fuqisë Punëtore përfshin Qarqe
Regjistruese (QR), në tërë territorin e Kosovës. Raporti mbi AFP-në, përmban të dhëna
mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e punësimit, aktiviteteve
ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të tregut të punës. Objektivat kryesore të
AFP-së janë grumbullimi i informatave kryesisht për anën e ofertës së tregut të punës,
d.m.th. informatave mbi ata që punojnë apo që janë aktivë në kërkim të një pune
(Ask.rks-gov.net, 2018).
2.2.1 Tregu i punës në Kosovë
Ngecja e shumë parametrave ekonomik në vend rezulton edhe në mos zhvillimin e
tregut të punës. Papunësia nuk është i vetmi shqetësim për popullsinë e Kosovës, si
pjesë e këtij shqetësimi janë edhe pjesa aktive e popullsisë të cilët punojnë pa
rregullimin e kontratave kolektive, pagën e ulët mesatare, shkeljet e të drejtave të
punëtorëve të cilat janë pasojë e mos funksionimit të plotë të sindikatave. Mosha
mesatare e popullsisë në Kosovë i takon moshës së re dhe të aftë për punë, mirëpo
shumica e moshave të reja nuk janë në gjendjen të gjejnë një punë adekuate, normë të
lartë të papunësisë konsiderohen të kenë më së shumti moshat e reja dhe peronat me
edukim të ulët. Një karakteristikë tjetër e tregut të punës në Kosovë është se ka mungesë
të disa shkathtësive që i kërkon tregu i punës. Niveli i papunësisë në krahasim me
nivelin e punësimit në Kosovë është mjaft shqetësues.Në tabelën më poshtë është
paraqitu tabela lidhur me nivelin e punësimit dhe papunësisë. Nga tabela më poshtë
shihet se në vitin 2001 niveli I punësimit ka qenë 19.6% ndërkaq niveli i papunësisë
57.1% duke pasur kështu diferencë shumë të madhe mes këtyre dy variablave. Ndër vite
vërehet se niveli i punësimit ka shkuar duke u rritur, kurse niveli i papunësisë duke rënë
kështu në vitin 2016 vërehet se niveli i punësimit dhe papunësisë janë pothuajse në një
shkallë të njëjte.
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Tabela 1. Niveli i punësimit dhe papunësisë në Kosovë
Periudha

Niveli i punësimit

Niveli i papunësisë

2001

19.6

57.1

2002

23.8

55.0

2003

25.3

49.7

2004

27.9

39.7

2005

28.9

41.4

2006

29.0

44.9

2007

26.5

43.6

2008

24.3

47.5

2009

26.4

45.4

2012

25.6

30.9

2013

28.4

30.0

2014

26.9

35.3

2015

25.2

32.9

2016

28.0

27.5

2017

29.8

30.5

(Burimi: UBT STATS)

Niveli i pagave në Kosovë
Niveli i pagës është një e dhënëshumë e rëndësishme, jovetëmpërorganizatat që e
shfrytëzojnësibazëpërtëbërëndryshime (rritje/ulje), pornjëheritështë edhe treguesshumë i
rëndësishëmpërinvestitorët e rinjdheçelësipërtëmarrë kandidatëmë të mirë nëpunët e
caktuara.Në përgjithësi në Kosovë niveli i pagave nuk është shumë i lartë.
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2014

519

2015

457

430

393
2013

451

482

444
384

431
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Paga Mesatare Neto
510

Paga Mesatare Bruto

2016

Figura 1. Niveli i pagës mesatare në Kosovë
(Burimi:UBT STATS)
Në vitin 2012 paga mesatare Bruto në Kosovë ishte 431 Euro, ndërkaq paga mesatare
Neto ishte 384 Euro. Në vitin 2016 në krahasim me vitin 2012 ka një rritje mjaft të
vogël të pagave kështu paga mesatare Bruto ka arritur në nivelin 519 Euro kurse paga
mesatare neto në një nivel prej 457 Euro. Pra niveli i pagës mesatare Bruto brenda katër
viteve është rritur për 88 Euro ose 20.42%, kurse niveli i pagës mesatare Neto është
rritur për 74 Euro ose 19.17%.Vlen të përmendet se pagamëtëlartaparaqitenteksektori
public kurseteksektoriprivatkapagadukshëmmëtëvogla.

2.2.2 Anketës së Fuqisë Punëtore–indikatorët kyç
Tek Anketa e Fuqisë Punëtore identifikohen si popullsi në moshë pune, personat e
moshës 15 deri 64 vjeçare. Kjo masë e popullsisë përdoret për të dhënë një vlerësim të
numrit të përgjithshëm të punonjësve potencialë brenda një ekonomie.
Fuqia punëtore përbëhet nga personat e punësuar dhe personat e papunë, sipas
përkufizimeve të sakta, të paraqitura mëposhtëm. Ndërkaq personat joaktivë nuk
konsiderohen pjesë e fuqisë punëtore.
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Klasifikimi i popullsisë në këto tri kategori të lartpërmendura varet nga aplikimi i
parimit të aktivitetit dhe një grup rregullash kryesore mbi aktivitetin, që i japin përparësi
punësimit mbi papunësinë dhe papunësisë mbi joaktivitetin ekonomik. Klasifikimi
gjithashtu varet nga të kuptuarit e qartë se cilat aktivitete konsiderohen si “punësim”.
Indikatorët që merren parasysh tek AFP janë:
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtoreështë përqindja e popullsisë në moshë pune
e një vendi, që angazhohet në mënyrë aktive në tregun e punës (të punësuar apo të
papunësuar). Raporti i fuqisë punëtore (të punësuarit dhe të papunët) ndaj popullsisë në
moshë pune, i shprehur si përqindje është:

Shkalla e pjesëmarrjes në Fuqinë Punëtore =

Të punësuar + Të papunë
∗ 100
Popullsia në moshë pune

Shkalla e joaktivitetitështë përqindja e popullsisë në moshë pune e një vendi, që nuk
bënë pjesë në fuqinë punëtore (as të punësuar as të papunë). Kur mblidhen së bashku,
shkalla e jo-aktivitetit dhe ajo e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore japin rezultatin 100 për
qind.
Raporti i punësimit ndaj popullsisë (shkalla e punësimit)i njohur edhe si shkalla e
punësimit, është përqindja e popullsisë në moshë pune e një vendi, që është e punësuar.
Raporti i punësimit ndaj popullsisë =

Popullsia e punësuar
∗ 100
Popullsia në moshë pune

Shkalla e papunësisë është përqindja e fuqisë punëtore, që nuk është e punësuar. Fuqia
punëtore përcaktohet si bazë për këtë indikator dhe jo popullsia në moshë pune.
Shkalla e papunësisë =

Të papunë
∗ 100
Fuqi punëtore
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Shkalla e papunësisë tek të rinjtëi referohet shkallës së papunësisë tek personat e
moshës 15-24 vjeç
Përqindja e të rinjve NEET i referohet përqindjes së të rinjve (15-24 vjeç), që nuk
janë as të punësuar, nuk ndjekin as shkollim dhe as trajnim.
Punësimi i paqëndrueshëm i referohet personave të vetëpunësuar, që nuk kanë të
punësuar ose punëtorëve të papaguar familjarë. Këta lloj të punësuarish kanë më pak
gjasa të kenë marrëveshje formale pune dhe ka më shumë gjasa që këtyre t’u mungojnë
kushtet e përshtatshme për punë.

Tabela 2. Indikatorët kryesorë të tregut të punës
Indikatorët kryesorë të tregut të punës
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore
Shkalla e joaktivitetit
Raporti punësim ndaj popullsisë (shkalla e punësimit)
Shkalla e papunësisë
Shkalla e papunësisë tek të rinjtë (15-24 vjeç)
Përqindja e të rinjëve NEET në popullsinë e të rinjve (15-24 vjeç)
Përqindja e punësimit të paqëndrueshëm ndaj punësimit të përgjithshëm

(Burimi: ASK)

Klasifikimi i Anketës së Fuqisë punëtore bëhet në bazë të klasifikimit të Bashkimit
Evropian. Në këtë Anketë duhet të përfshihen personat e moshës 15 vjeç e më shumë që
jetojnë në një ekonomi familjare private.
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Figura 2.Klasifikimi i fuqisë punëtore në Anketën e Fuqisë Punëtore të Bashkimit
Evropian
(Burimi: ASK)

2.2.3 Fuqia punëtore në Kosovë
Sipas të dhënave që janë marrë nga Anketa e Fuqisë punëtore, vërehet sene vitin 2002
prej kur ka filluar të zhvillohet Anketa, shkalla e fuqisë punëtore gjithsej në përqindje
ka qenë 52.8%, vërehet një diferencë e madhe mes fuqisë punëtore femra që kanë
pjesëmarrje 34.5% dhe fuqisë punëtore meshkuj me 72.0%. Ndërkaq në vitin 2016 fuqia
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punëtore gjithsej ka qenë 38.7% , fuqia punëtore meshkuj 58.3% kurse pjesa e fuqisë
punëtore femra ka qenë 18.6%. Vërehet se fuqia punëtore meshkuj që nga viti 2002 ka
pasur rënie të kohë pas kohshme, kështu në vitin 2016 ka rënë për 13.7 %. Gjithashtu
edhe fuqia punëtore femra dhe gjithsejfuqia punëtore prej kur ka filluar të zhvillohet
anketa kanë pasur rënie jo shumë të mëdha ndër vite mirëpo shihet një diferencë mjaft e
madhe në përqindje po të krahasohet viti 2002 me vitin 2016.

FUQIA PUNËTORE

2005

2006

2007

2008

2009

2012

2014

58.3
38.7

56.7
37.6

18.6

2004

18.1

21.4

2003

61.8

21.1
2013

17.8
2002

41.6

40.5

55.4
36.9

48.1
28.8

26.1

60.2

67.5

Meshkuj

66.2
46.2

46.8
28.4

33.7

Femra

65.7

70.8
52.3

69.0
49.2

29.9

25.3

46.2

68.1

71.7
50.3
29.5

34.5

52.8

72.0

Gjithsej

2015

2016

Figura 3. Fuqia punëtore në Kosovë
(Burimi UBT STATS)

Në mënyrë që të krijohet një formulim i qartë dhe kuptimplotë, në titullin në vazhdim do
të paraqitet shqyrtimi i literaturës së analizave të ndryshme statistikore, një hyrje e
shkurtër e lëndës dhe do të tregohet rëndësia e tyre e aplikimit.
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2.3

Analizat statistikore

Fjala statistikë rrjedh nga fjala latine “status” që do të thotë gjendje. Statistika është fakt
numerik i mbledhur sistematikisht, i rregulluar dhe studiuar. Fakti që statistika duhet të
mblidhet sistematikisht ka të bëjë me aspektin kohorë të saj. Informatat statistikore
vetëm për një periudhë kohore kanë zbatim të kufizuar në praktikë, ngase nuk kemi
referencë për vlerat në periudhat tjera kohore. Rregullimi i statistikave nënkupton në
rend të pare organizimin e tyre. Organizimi ka të bëjë me përpunimin e informative me
qëllim që të lehtësohet kuptueshmëria për përdoruesit. Në nivel makroekonomik,
përmes statistikës analizojmë të dhënat lidhur me Bruto Produktin Vendor, buxhetin e
shtetit, bilancin e pagesave, kreditë dhe depozitat nga bankat, pra çdo statistikë që
përfaqëson shtetin quhet makro statistikë. Në anën tjetër, mikrostatistika paraqet
gjendjen e një kompanie p.sh bilancin e gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, rrjedhën e
parasë, shpenzimet e familjeve apo individëve etj. Për të arritur në rezultate statistikore,
duhet të kalohet nëpër katër faza: Mbledhja e të dhënave, Organizimi i të dhënave,
Analiza e të dhënave dhe Interpretimi i të dhënave.
Kemi dy lloje të të dhënave: Kualitative (cilësore) dhe Kuantitative (sasiore).
Të dhënat kualitative përbëhen nga të dhëna nominale (jo numerike apo jo të matshme)
dhe ordinere (rangim), ndërsa të dhënat kuantitative përbëhen nga të dhënat e
vazhdueshme (të dhëna nga të cilat çdo e dhënë numerike është e pranueshme), dhe të
dhënat diskrete (të dhënat kur vetëm numri i plotë ka kuptim)(Geci, 2016).

2.3.1 Korrelacioni
Me korrelacion nënkuptojmë ndërlidhje. Pra korrelacioni mat fuqinë dhe kahjen e
lidhjes në mes të dy variablave, variablës së varur dhe variablës së pavarur. Në të
shumtën e rasteve, variabla e pavarur identifikohet me simbolin x, kurse variabla e varur
me simbolin y, dhe kalkulohet me formulën në vazhdim. Pjesë e formulës është poashtu
edhe simboli n, i cili tregon numrin e variablave.

14

𝒓=

𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐 ] ∗ [𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 ]

Nëse korrelacioni në mes dy apo më shumë variablave është pozitiv, nënkuptojmë se me
rritjen e njërës variabël kemi rritje tek variabla tjetër, ndërsa nëse korrelacioni në mes
dy apo më shumë variablave është negativ, nënkuptojmë se me rritjen e njërës variabël,
pason në zvogëlim të variablës tjetër dhe anasjelltas.
Vlerat e korrelacionit, shprehen me vlerat nga -1.0 deri 1.0, dhe sa më i afërt të jetë
rezultati ndaj këtyre vlerave, aq më e fuqishme do të jetë ndërlidhja në mes të dy apo më
shumë variablave dhe vlen të ceket se shprehet në përqindje.
Përveç korrelacionit në mes të dy variablave, kemi edhe korrelacionin ne mes të tri
variablave, ndër të cilat një nga to është variabël e varur dhe dy të pavarura.
Korrelacioni i shumëfishtë, apo mes tre variablave aplikohet përmes formulës:

𝒓=

√𝒓𝟐𝒚𝒙𝟏 + 𝒓𝟐𝒚𝒙𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒓𝒚𝒙𝟏 (𝒓𝒚𝒙𝟐 ) ∗ (𝒓𝒙𝟏 𝒙𝟐 )
√𝟏 − 𝒓𝟐𝒙𝟏 𝒙𝟐
(DonnellyandKelley, 2009)

2.3.2 Indekset

Një indeks tregon zhvillimin e një numri me kalimin e kohës. Nuk shprehet në ton, euro
apo ndonjë njësi të ngjashme, ai vetëm tregon ndryshimin e një figure nga një kohë në
një tjetër. Për thjeshtësi, vlera e referencës, e cila mund t'i referohet një viti të caktuar
(viti bazë), zakonisht vendoset në 100. Një vlerë indeksi prej 110 më pas tregon një
rritje prej 10% krahasuar me vlerën në periudhën referuese. (Ec.europa.eu, 2018).
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Indeksi Bazik
Indeksi bazik paraqet indeksin i cili ka përdorim shumë të madh në praktikë. Rasti më i
shpeshtë i aplikimit të indekseve është tek llogaritja e indeksit të çmimeve të konsumit,
prodhimit, importit, indeksi i çmimeve të tregtueshme, jo të tregtueshme, etj. Kusht për
llogaritjen e indeksit bazik është përcaktimi i periudhës bazë i cili shënohet,
respektivisht është i barabartë me 100. Periudha bazë përdoret si referencë apo bazë për
krahasim me periudhat tjera. Indeksi bazik shënohet me 𝑰𝑩 dhe llogaritet përmes
formulës:

IB =

Vlera në periudhën "n"
Vlera në periudhën bazë

∗ 100

Tek indeksi bazik, periudha bazë paraqet periudhën e cila është e përcaktuar dhe e cila
është fikse. Periudha bazë gjithmonë duhet të paraqitet në emërues. Periudha 𝑛 paraqet
periudhën të cilën dëshirojmë ta krahasojmë me periudhën bazë.
Përcaktimi i periudhës bazë është çështje kyçe që i paraprin llogaritjes së indeksit.
Periudha bazë duhet të paraqes periudhën kur aktiviteti nuk ka pasur ndikime jo të
zakonshme. Nëse periudha bazë është jo reale atëherë kemi rezultate ekstreme (qoftë
rritje apo zvogëlim). Raste tipike që kanë ndodhur në praktikë e që nuk duhet të merren
si periudhë bazë janë: depozitat e bankave komerciale në kohën e konvertimit të markës
gjermane në valutën përbashkët euro (Geci, 2016).
Indeksi Vargor
Indeksi vargor është ai indeks ku periudha bazë ndryshon nëpër periudha të ndryshme.
Duhet të kemi parasysh që edhe tek indeksi vargor duhet që të caktohet periudha
fillestare. Përmes indeksit vargor krahasohet periudha 𝑛 me periudhën 𝑛−1(periudhën
paraprake). Përparësi e indeksit vargor është se tek indeksi vargor nuk kemi të bëjmë
me fiksimin e periudhës. Indeksi vargor shënohet me 𝑰𝑽 dhe llogaritet përmes formulës:
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IB =

Vlera në periudhën "n"
Vlera në periudhën "n−1"

∗ 100

• Nëse flasim për periudha vjetore, atëherë 𝑛−1 paraqet vitin paraprak;
• Nëse flasim për periudha mujore, atëherë 𝑛−1 paraqet muajin paraprak (Geci, 2016).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Ndonëse faktorët negativ në ngadalësimin dhe pengimin e zhvillimit ekonomik vendor
janë të shumtë, në mesin e tyre konsiderohet të jetë edhe shkalla e lartë e papunësisë dhe
mungesa e të dhënave rreth sektorit të punës (punësimit- papunësisë).
Supozohet se në Kosovë nuk ka një përceptim mjaft të qartë se sa ndërlidhen punësimi
dhe papunësia, kush përfshihet në fuqi punëtore e kush nuk përfshihet, shifra të sakta
rreth të punësuarve dhe të papunësuarve, ndryshimet në rritje apo zvogëlim të këtyre
variablave... dhe shumë detaje të tjera.
Bazuar në këtë që u cek më lartë themi se, njëra nga arsyet kryesorepër realizimin e
këtij punimi është të identifikohet se a kanë ndërlidhje dhe sa kanë pasur rritje apo
zvogëlim “Punësimi dhe papunësia në Kosovë“?
Në rrethanat aktuale informacione mbi punësimin dhe papunësinë ofrojnë vetëm tre
institucione në Kosovë që janë:
•

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS),

•

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), dhe

•

Fondi i Kursimeve Pensionale.

Ndonëse tri institucione mjaftë funksionale dhe të avancuara, paraqitjae ndonjë
krahasimi statistikor lidhur me të dhënat e publikuara rreth situatës momentale në
Kosovë, mungon.
Analiza statistikore do të bëhet për të dhënat e paraqitura nga viti 2001 deri në vitin
2017 duke mos përfshirë 2010 dhe 2011 për arsye të një shkëputje serike. Për arsye të
kësaj shkëputje serike egziston një problem për qëndrueshmërinë e krahasimeve të disa
variablave të tregut të punës duke përfshirë edhe variablat të cilat do të shqyrtohen në
këtë punim.
Së fundi, qëllimi i këtij punimi është që të zhvillohet një analizë statistikore lidhur me
fuqinë punëtore dhe papunësinë në vitet e fundit, e që këto të dhëna kanë një rëndësi

18

shumë të madhe në zhvillimin ekonomik.Pritshmëritë konsistojnë në zgjidhjen e shumë
pikëpyetjeve dhe ofrimin e kontributit rreth zgjidhjes së problemit konkret.

4

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të
dhënave nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.
Mënyra e realizimit të studimit është padyshim një pjesë e rëndësishme e punës për
arsye se mos-përshtatja e metodologjisë dhe metodave mund të vështirësoj pasqyrimin e
problemit, madje në disa raste devijon gjithë studimin. Metodologjia dhe metodat në
këtë projekt hulumtues janë zgjedhur duke u bazuar në natyrën e problemit dhe llojin e
të dhënave që janë mbledhur dhe analizuar për t’i dhënë përgjigje pyetjes së shtruar.
Qëllimi i studimit konsiston në pasqyrimin e çështjes së ndërlidhjes mes punësimit dhe
papunësisë, shkallës së fuqisë punëtore dhe gjithashtu ndërlidhjen mes fuqisë punëtore
tek femrat dhe meshkujt. Pra studimi do të shtrihet në gjithë Kosovën duke përfshirë
gjithë qytetet dhe gjithë sektorët.
Objekt i hulumtimit do të jenë të dhënat lidhur me nivelin e punësimit dhe papunësisë,
lidhur me fuqinë pounëtore dhe nivelin e punësimit tek femrat dhe meshkujt në
Kosovënë përqindje nga viti 2001 deri tek 2017, të cilat janë marrë nga qendra e
statistikave UBT Stats. Për të parë ndërlidhjen mes punësimit dhe papunësisë janë
përdorur metodat statistikore siç janë: indeksi vargor, indeksi bazik dhe korrelacioni.
Të gjitha këto të dhëna janëmarrë nga qendra e statistikave UBT Stats qendër kjo
përmes të cilës mundësohet marrja e të dhënave mirëpo në një mënyrë shumë të
kuptueshme, tek këto të dhëna ka krahasime me metoda të ndryshme statistikore.Ku
bëhen krahasime të ndryshme lidhur me fuqinë punëtore në përgjithësi dhe shkallën e
fuqisë punëtore.
Hulumtimi do të zhvillohet në 4 faza:
•

Faza përgatitore
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•

Mbledhja e të dhënave

•

Analizimi dhe përpunimi i të dhënave

•

Gjenerimi dhe interpretimi i rezultateve

Materiali që do të përdoret do të jetë:
•

Raporte nga ASK

•

Raporte nga UBT STATS

•

Programet statistikore

•

Programet e analizave ekonomike.

Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, metoda e përdorur gjatë punës
kërkimore në përgjithësi është ajo e përzier, kryesisht me një kombinim mes metodës
kualitative/ cilësore dhe metodës kuantitative/ sasiore. Të dhënat e grumbulluara janë të
natyrës sasiore mirëpo grafikët dhe tabelat e përpiluara padyshim se kërkojnë shpjegime
të natyrës deskriptive. Një kombinim i tillë do të lehtësoj punën e hulumtimit sepse
figurat japin shumë për të kuptuar njëkohësisht plotësohen me pjesën përshkrimore.
Analizimi dhe përpunimi i të dhënave të mbledhura do të realizohet me programin e
paketës Microsoft, Excel. Ndërsa për analizën e rezultateve do të përdoret metoda
krahasuese përmes së cilës do të gjenerojmë përfundimet dhe ofrojmë rekomandimet.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar dhe rezultatet e
fituara nga analiza statistikore e variablave të fuqisë punëtore.
Për të matur ndërlidhjen e variablave njëkohësisht për tu përgjigjur në pyetjen
hulumtuese e cila është adresuar në këtë punim duhet të bëhet analiza statistikore.
5.1

Niveli i punësimit dhe papunësisë në Kosovë

Lidhur me nivelin e punësimit dhe papunësisë në Kosovë më poshtë do të prezantohen
të dhënat te përpunuara dhe pastaj do të prezantohet edhe analiza e rezultateve.

Tabela 3. Niveli i punësimit dhe papunësisë në Kosovë
Periudha
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Niveli i punësimit
19.6
23.8
25.3
27.9
28.9
29.0
26.5
24.3
26.4
25.6
28.4
26.9
25.2
28.0
29.8

Niveli i papunësisë
57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0
35.3
32.9
27.5
30.5

(Bruimi :UBT STATS)
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Figura 4. Lëvizjet e nivelit të punësimit dhe papunësisë ndër vite në %
(Burimi:UBT STATS, përshtatja e autorit)

Tek Figura 4. Është paraiqtur niveli i punësimit dhe papunësisë, vërehet se ka një rënie
të nivelit të papunësisë ndërsa tek niveli i punësimit ka pësuar ngritje mirëpo jo në një
nivel të lartë në krahasim me rënien e nivelit të papunësisë. Ndërlidhja mes këtyre
variablave ka rëndësi të kyçe, prandaj do të shqyrtohet edhe më tej gjatë gjithë
përfundimit të punimit. Vlen të përmendet se në vitin 2016 niveli i papunësisë ka qenë
në një përqindje mjaft të ulët prej 28%.Ndërsa niveli i punësimit ndër vite më i larti ka
qenë në vitin 2014.

22

5.1.1 Indeksi vargor dhe bazik i variablave të punësimit dhe papunësisë në
Kosovë
Llogaritja e indeksit vargor bëhet me qëllim që të krahasohet periudha e tanishme me
një periudhë prapaprake dhe të vihet në një përfundim lidhur me përqindjen e ngritjes
apo rënies së nivelit të punësimit dhe papunësisë ndër vite. Ndërsa, llogaritja e indeksit
bazik bëhet me qëllim që të krahasohet periudha e tanishme me periudhën bazë lidhur
me nivelin e punësimit dhe papunësisë ndër vite.Më poshtë do të paraqiten të gjitha
lëvizjet që kanë pasur këto dy variabla, krahasime dhe interpretime të ndryshme.

Indeksi vargor dhe bazik tek niveli i punësimit
Niveli i punësimit, është përmendur si variabla kyçe gjatë gjithë punimit. Pë t’i vërejtur
më shumë lëvizjet e kësaj variable ndër vite më poshtë, do të prezantohen rezultatet
lidhur me indeksin vargor dhe bazik .
Tabela 4. Indeksi Vargor dhe Bazik tek niveli i punësimit
Periudha
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Niveli i punësimit
19.6
23.8
25.3
27.9
28.9
29.0
26.5
24.3
26.4

Indeksi Vargor
100
121.43
106.30
110.27
103.58
100.34
91.37
91.69
108.64

Indeksi Bazik
100
121.43
129.08
142.35
147.45
147.96
135.20
123.98
134.69
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2012
2013
2014
2015
2016
2017

25.6
28.4
26.9
25.2
28.0
29.8

96.96
110.93
94.71
93.68
111.11
106.42

130.61
144.90
137.24
128.57
142.86
152.04

Kalkulimet e autorit

Siç shihet tek tabela më lartë niveli i punësimit ka pasur lëvizje vazhdimisht duke u
ngritur dhe rënë. Tek llogaritja me Indeksin Vargor, në vitin 2002 në krahasim me vitin
2001 niveli i punësimit ka ngritje për 21% , pra në vitin 2002 niveli i punësimit ka
shënuar ngritjen më të madhe ndër vite. Si ngritje tjetër në nivelin e punësimit vlen të
përmendet viti 2009 në krahasim me vitin 2008 ku niveli i punësimit është ngritur për
16.95%. Rënia e nivelit të punësimit duke marrur bazë indeksin vargor në viitn 2014 në
krahasim me vitin 2013 ka qenë 16.22%.
Sa i përket llogaritjes duke marrë parasysh Indeksin Bazik, në vitin 2006 gjithmonë
duke e krahasuar me vitin bazë pra vitin 2001 niveli i papunësisë është ngritur për
47.96%. Ndërsa rënie të nivelit të punësimit duke u krahasuar me vitin bazë nuk ka
pasur.

Indeksi vargor dhe bazik tek niveli i papunësisë

Tabela 5. Indeksi Vargor dhe Bazik tek niveli i papunësisë

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013

Niveli i papunësisë
57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0

Indeksi Vargor
100
96.32
90.36
79.87
104.28
108.45
97.10
108.94
95.57
68.06
97.08

Indeksi Bazik
100
96.32
87.04
69.53
72.50
78.63
76.36
83.19
79.51
54.12
52.54
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2014
2015
2016
2017

35.3
32.9
27.5
30.5

117.66
93.20
83.59
110.91

61.82
57.62
48.16
53.42

Kalkulimet e autorit

Siç shihet tek tabela më lartë, niveli i papunësisë kryeshisht ka pasur rënie ndër vite.Tek
llogartijet e Indeksit Vargor pra duke i krahasuar pariudhat e tanishme me periudhat
paraprake rritjen më të madhe të nivelit të papunësisë e kemi kur krahasojmë vitin 2013
me vitin 2012 ku ka një rritje prej 29.02%. Ndërsa rënie të nivelit të papunësisë në bazë
të llogaritjes nga Indeksi Vargor ka më së shumti kur krahasohet viti 2007 me vitin
2006 ku niveli i papunësisë ka një rënie prej 13.37%.
Sa i përket llogaritjes duke marrë parasysh Indeksin Bazik, niveli i papunësisë duke u
krahasuar me vitin bazë nuk ka pasur ngritje asnjëherë ndër vite , vetëm rënie. Tek
Indeksi Bazik për dallim nga Indeksi Vargor rënia më e madhe në nivelin e papunësisë
vërehet në vitin 2012 ku ka rënie prej 47.46%.
5.1.2 Korrelacioni në mes të variablave punësimit dhe papunësisë në Kosovë
Korrelacioni në mes të nivelit të punësimit dhe papunësisë do të llogaritet dhe
shqyrtohet brenda këtij nënkapitulli. Ku do të tregohet a egziston korrelacion pozitiv
apo negativ mes variablave dhe në qfarë niveli gjendet kjo ndërlidhje.

Korrelacioni numerik

Në mëmyrë që ta kuptojmë natyrë e ndërlidhjes së këtyre dy variablave, para se të
llogarisim koeficientin e korrelacionit do të paraqitet grafiku “scatter” .Përmes këtij
grafiku paraqitet ndikimi i variablës së pavarur (x) në variablën e varur (y).
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Figura 5. Paraqitja grafike e koeficientit të korrelacionit (niveli i punësimit dhe
papunësisë)
Grafiku i përpunuar nga autori
Tek figura më lartë është paraqitur edhe grafikisht korrelacioni mes variablave të
punësimit dhe papunësisë. Pra nga kahja vërhet edhe nga figura që egziston korrelacion
negativ. Më poshtë do të vërtetohet edhe me anë të kalkulimeve.

Tabela 6. Kalkulimet e korrelacionit (niveli i punësimit dhe papunësisë)
Niveliipunësimit(variabla
e pavarur x)
19.6
23.8
25.3
27.9
28.9
29.0
26.5
24.3
26.4
25.6
28.4
26.9
25.2
28.0

Niveliipapunësisë
(variabla e varur y)
57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0
35.3
32.9
27.5

𝒙𝟐

𝒚𝟐

x*y

384.16
566.44
640.09
778.41
835.21
841
702.25
590.49
696.96
655.36
806.56
723.61
635.04
784

3,260.41
3,025
2,470.09
1,576.96
1,713.96
2,016.01
1,900.96
2,256.25
2,061.16
954.81
900
1,246.09
1,082.41
756.25

1,252,519
1,713,481
1,581,080
1,226,844
1,431,517
1,695,464
1,334,949
1,332,293
1,436,546
6,257,443
725,904
901,683.2
687,373.6
592,900
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29.8

30.5

888.04

930.25

826,099.2

Kalkulimet e autorit

𝒓=

𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐 ] ∗ [𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 ]

𝒓 = −𝟎. 𝟔𝟓𝟖𝟏𝟒

Fillimisht është bërë definimi i variablës së varur dhe të pavarur, nga llogaritja e
korrelacionit vërejmë se dy variablat e mësipërme kan një ndërlidhje të fuqishme
negative me koeficient të korrelacionit prej prej -0.65814. Pra, çdo rënie e nivelit të
papunësisë , shpjegohet me 65 perqind rritje në nivelin e punësimit dhe anasjelltas.

5.2

Fuqia punëtore në Kosovë

Më poshtë do të preazntohen rezultate krahasuese dhe rezultate për ndërlidhjen e
variablave të cilat kanë ardhur nga analiza statistikore dhe kalkulimet me metoda
statistikore, lidhur me fuqinë punëtore si një indikator shumë i rëndësishëm në të gjitha
aspektet ekomonomike.
5.2.1 Indeksi vargor dhe bazik i fuqisë punëtore në Kosovë
Llogaritje e indeksit vargor bëhet me qëllim që të krahasohet periudha e tanishme me
një periudhë prapaprake dhe të vihet në përfundim lidhur me përqindjen e ngritjes apo
rënies së fuqisë punëtore ndër vite. Ndërsa, llogaritja e indeksit bazik bëhet me qëllim
që të krahasohet periudha e tanishme me periudhën bazëlidhur mefuqinë punëtore.
Tabela 7. Kalkulimet e Indeksit Vargor dhe Bazik (Fuqia Punëtore)
Periudha

Fuqiapunëtore

Indeksivargor

Indeksibazik

2002
2003

52.8
50.3

100
95.27

100
95.27
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016

46.2
49.2
52.3
46.8
46.2
48.1
36.9
40.5
41.6
37.6
38.7

91.85
106.49
106.30
89.48
98.72
104.11
76.72
109.78
102.69
90.38
102.93

87.50
93.18
99.05
88.64
87.50
91.10
69.89
76.72
78.79
71.21
73.30

2017

42.8

110.59

81.06

Kalkulimet e autorit

Nga Tabela 7. Pas llogaritjes së indeksit vargor pra gjithmonë duke krahasuar peridhën
e tanishme me periudhën paraprake vërehet se ka rënie dhe ngritje mirëpo jo në një
përqindje aq të lartë. Përqindja më e lartë në rritje të fuqisë punëtore shënohet nëse e
krahasojmë vitin 2013 me vitin 2012 ku kemi rritje prej 33.06%. Ndërsa përqindja më
e lartë e rënies në shkallë të fuqisë punëtore shënon kur krahasohet viti 2009 me vitin
2008 ku kemi rënie prej 27.39%. Sa i përket llogaritjeve me indeksin bazik kemi
rezultate të ndryshme për arsye të bazës e cila nga tabela më lartë vërehet se është viti
2002. Pas kalkulimeve është vërejtur se në fuqinë punëtore nga viti 2002 nuk ka pasur
ngritje mirëpo vetëm rënie. Rënia më e vogël vërehet tek viti 2006 ku kemi rënie prej
0.95% . Ndërsa rënia më e madhe vërehet tek viti 2012 ku shënohet rënie prej 30.11 %.
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Figura 6. Paraqitja grafike e indeksit vargor (fuqia punëtore)
Grafiku i përpunuar nga autori

Në figurën më lartë, është paraqitur grafikisht Indeksi Vargor, ku mund të vërehen edhe
përmes tij rëniet dhe ngritjet që ka pësuar fuqia punëtore ndër vite. Tek viti 2002 pra
vërehet pika ku ka filluar të mbledhen të dhëna mbi fuqinë punëtore apo ndryshe mund
ta quajmë edhe baza e llogaritjes së indeksit vargor. Edhe nga figura mund ta vërejmë
ngritjen më të madhe tek krahasimi i vitit 2013 me vitin 2012 dhe rënien më të madhe
kur krahasohet viti 2009 me vitin 2008.
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Figura 7. Paraqitja grafike e indeksit bazik (fuqia punëtore)
Grafiku i përpunuar nga autori

Në figurën më lartë , është paraqitur grafikisht Indeksi Bazik lidhur me fuqinë punëtore,
ku mund të vërehen edhe përmes tij rëniet që ka pësuar fuqia punëtore ndër vite duke
marrë parasysh gjithmonë se ëshë duke u krahasuar çdo vit me vitin 2002. Edhe nga
paraqitja grafike vërehet se fuqia punëtore më së shumti ka pasur rënie tek viti 2012
ndërsa më së paku vërehet tek viti 2006.
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5.2.2 Korrelacioni në mes të fuqisë punëtore meshkuj dhe femra

Në vazhdim, do të paraqiten rezultatet, të cilat janë përpunuar për të parë ndërlidhjen
mes fuqisë punëtore meshkuj dhe fuqisë punëtore femra. Do të paraqitet sa kanë
ndërlidhje këto dy variabla gjithashtu nga rezultatet do të tregohet edhe a kanë
ndërloidhje pozitive apo negative. Fillimisht do të paraqiten llogaritjet e korrelacionit
numërik e pastaj edhe të korrelacionit rangues.

Korrelacioni numerik
Në mëmyrë që ta kuptojmë natyrë e ndërlidhjes së këtyre dy variablave, para se të
llogarisim koeficientin e korrelacionit do të paraqitet grafiku “scatter” .Përmes këtij
grafiku paraqitet ndikimi i variablës së pavarur (x) në variablën e varur (y).
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Figura 8.Grafiku ''scatter'' (fuqia punëtore meshkuj dhe femra)
Grafiku i përpunuar nga autori
Në vazhdim do të paraqiten edhe kalkulimet e koeficientit të korrelacionit. Nga grafiku
vërejtëm se do të kemi një koeficient afër +1.
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Tabela 8. Kalkulimet e korrelacionit numerik (fuqia punëtore meshkuj dhe femra)
Fuqiapunëtoremeshku
j
(variabla e pavarur x)
34.5
29.5
25.3
29.9
33.7
28.4
26.1
28.8
17.8
21.1
21.4
18.1
18.6
20.0
∑ 𝒙 =353.2

Fuqiapunëtorefemr
a
(variabla e varuar y)
72.0
71.7
68.1
69.0
70.8
65.7
66.2
67.5
55.4
60.2
61.8
56.7
58.3
65.3
∑ 𝒚 =908.7

x2

y2

x*y

1190.25
870.25
640.09
894.01
1135.69
806.56
681.21
829.44
316.84
445.21
457.96
327.61
345.96
400
𝟐
∑ 𝒙 =9341.
1

5184
5140.89
4637.61
4761
5012.64
4316.49
4382.44
4556.25
3069.16
3624.04
3819.24
3214.89
3398.89
4264.09
∑ 𝑦 𝟐 =59381.
6

2484
2115.15
1722.93
2063.1
2385.96
1865.88
1727.82
1944
986.12
1270.22
1322.52
1026.27
1084.38
1306
∑𝒙 ∗
𝒚 =23304.4

Kalkulimet e autorit

𝒓=

𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐 ] ∗ [𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 ]

𝒓 = 𝟎. 𝟗𝟏

Nga paraqitja grafike është vërejtur se kemi një korrelacion afër +1, dhe edhe pas
kalkulimeve koeficienti i korrelacioni është +0.91. Pas këtij rezultati mund të themi se
kemi një ndërlidhje të fuqishme pozitive mes dy variablave.
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Pas prezantimit të analizave dhe rezultateve në kapitullin paraprak, në këtë kapitull do të
diskutohen rezultatet dhe detajet të tjera të rëndësishme sa i përket punësimit dhe
papunësisë. Analiza e parë qëështë bërë, është matja e variablave themelore të
përcaktuara në bazë të qëllimit të punimit të cilat janë niveli i punësimit dhe
papunësisë.Fillimisht është gjetur indeksi bazik dhe indeksi vargor i variablave në
mënyrë që të krahasohen periudhat se sa ka pasur ndryshime në nivelin e punësimit dhe
papunësisë nga viti 2002 deri në vitin 2017 , duke mos përfshirë dy vite në të cilat nuk
është zhvilluar anketa e fuqisë punëtore, pra analizat dhe rezultatet nuk përshijnë vitet
2010 dhe 2011.Shkëputja serike për shkaqe buxhetore e AFP-së për vitin 2010 dhe 2011
paraqet një problem për qëndrueshmërinë e krahasimeve të disa treguesve të tregut të
punës sipas viteve. Sa i përket ndryshimeve në nivelin e punësimit ndryshimet më të
mëdhaja kanëndodhur nëse krahasohet viti 2002 me vitin 2001, në vitin 2002 në
krahasim me vitin 2001 niveli i punësimit është ngritur për 21%. Kjo rritje mund të
shpjegohet me stabilizimin e Kosovës dy vite e gjysëm pas luftës dhe angazhimin e
personave për të kërkur një punë. Sa i përket llogaritjeve tek niveli i papunësisë,
papunësia për momentin qëndron në një shkallë mjaft të lartë mirëpo ka pasur një
lëvizje kështu duke rënë dhe duke u ngritur nëse i krahasojmë vitin me vit, mirëpo kur
krahasohet me vitin 2002 kur ka filluar të realizohen anketat dhe prej vitit kur kemi të
dhëna ,vërehet një aspekt mjaft i quditshëm Pra kur krahasohet viti 2002 e deri tek viti
2017 vërehet se nuk ka ngritje në nivelin e papunësisë ka vetëm rënie , ky aspekt është
mjaft pozitiv për tregun e punës në Kosovë nëse e shikojmë nga ana e numrave dhe
përqindjeve , mirëpo kjo ulje në nivelin e papunësisë shpjegohe kryesisht me rritjen e
shkallës së fuqisë punëtore, pra me hyrjen në treg të punës të moshave të reja , e që tek
ne në Kosovë jemi të njohur për një popullatë të re në moshë.Një çështje tjetër e cila
është shqyrtuar gjatë punimit është edhe sa kan ndërlidhje papunësia dhe punësimi me
njëra tjetrën. Pas rezultateve ndërlidhja mes tyre ka dalur të jetë një nërlidhje e fuqishme
negative. Nga kjo ndërlidhje mund të themi se çdo rënie e nivelit të papunësisë ,
shpjegohet me rritje në nivelin e punësimit dhe anasjelltas.
Nga rezultatet kemi gjetur përgjigjjen edhe se sa kanë ndërlidhje fuqia punëtore
meshkuj dhe fuqia punëtore femra.Në Kosovë numri i femrave që janë duke u shkolluar
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është mëi madh se numri i meshkujve. Mirëpo, kur kemi fjalën tek punësimit athëher na
shfaqet një dukuri pak më ndryshe, meshkujt janë dukshëm më shumë të punësuar se
femrat.Statistikat flasin për një diskriminim të punësimit të femrave në relacion me
meshkujt në Kosovë.Mirëpo nga kjo kemi një anë pozitive sepse pas kalkulimeve
përmes korrelacionit numërik tek fuqia punëtore femra dhe fuqia punëtore
meshkuj,mund të themi se këto variabla kanë ndërlidhje të fuqishme pozitive. Me një
koeficient korrelacioni afër +1, më saktësisht +0.91. të dyja këto variabla marrin kahje
të njejtë.
Sa i përket shkallës së fuqisë punëtore si total pa ndonjë specifikë gjinie,moshe,sektori
një fakt shqetësuses është se duke krahasuar vitetme vitin 2002 pra vitin bazë , shkalla e
fuqisë punëtore ka pasur gjithmonë rënie. Rënia më e madhe në shkallën e fuqisë
punëtore duke e kraharuar me vitin 2002 shënon në vitin 2012 , ku ka pasur rënie prej
30.11%.Kjo rënie në fuqinë punëtore paraqitet si arsye të zhvillimit ekonomik në
Kosovë , tek ne nuk ka një zhvillim i cili premton shumë për qytetarët të cilët vendosin
të kërkojnë një punë apo të punësohen në vendin e tyre. Vërehet se në Kosovë në
vazhdimësi paraqitet kërkes pë emigrim dhe nuk ka ndonjë interesim punësimi, sidomos
për personat të cilët nuk kanë nivel më të lartë arsimimi.Për këtë arsye kjo rënie në
fuqinë punëtore shpjegohet me këto arsye. Pra,qytetarët nuk janë duke kërkuar punë
sepse janë to fokusuar në migrim.Kështu që qeveria duhet të ndërrmarr hapa sa i përekt
këtij aspekti , në mëyrë që të mos ketë rënie të mëtutjeshme.
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SHTOJCAT
Formulat të cilat janë përdorur janë:
1. Korrelacioni mes dy variablave:
𝒓=

𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐 ] ∗ [𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 ]

2. Korrelacioni mes tre variablave:

𝒓=

√𝒓𝟐𝒚𝒙𝟏 + 𝒓𝟐𝒚𝒙𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒓𝒚𝒙𝟏 (𝒓𝒚𝒙𝟐 ) ∗ (𝒓𝒙𝟏𝒙𝟐 )
√𝟏 − 𝒓𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐

3. Regresioni linearë për dy variabla:

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙
4. Regresioni linearë për tre variabla:
𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏 𝒙𝟏 + 𝒃 𝟐 𝒙𝟐 + 𝒃𝒏 𝒙𝒏

5. Koeficienti determinues:

𝑅2 =

𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇

SSE= ∑𝑦 2 − 𝑎∑𝑦 − 𝑏∑𝑥𝑦
SST = ∑𝑦 2 −

(∑𝑦)2
𝑛

𝑆𝑆𝑅 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐸
6. Parashikimi i efekteve sezonale – modeli mbledhës:
𝒚 − 𝑻 = 𝑺 + 𝑬
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7. Parashikimi i efekteve sezonale – modeli shumëzues
𝒀/𝑻 = 𝑺 ∗ 𝑬
8. Në kalkulimet automatike përmes ms.excel, është marrë intervali i konfidencës prej 95
përqind.
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